**Liturgische suggesties verzoeningsviering advent 2024 – Jubeljaar ‘Pelgrims van hoop’**

CCV in het bisdom Brugge

**Voorbereiding**

Vooraf klinkt er eventueel zachte orgelmuziek die uitloopt op een kort moment van stilte, wanneer de voorganger zijn plaats inneemt. Men voorziet best een volgblaadje voor de aanwezigen, met daarop de liederen, de suggesties als aanzet tot het gewetensonderzoek en de suggesties tot gebed in de persoonlijke stille tijd. Eventueel kunnen de liederen geprojecteerd worden op een scherm.

**Intredezang**

Enkele suggesties:

ZJ 124 Bevrijd ons, Heer

ZJ 111 Geen kracht meer om te leven

ZJ 102 Heer, wij roepen om erbarmen

ZJ 527 Bekleedt u met de nieuwe mens

**Kruisteken en genadewens**

VG: Broeders en zusters, van harte welkom.

Laten we hier samenzijn in de naam van de + Vader, de Zoon en de H. Geest.

*Allen: Amen.*

VG: Genade en vrede zij u van onze Heer Jezus Christus.

*Allen: En met uw geest.*

*(of een andere begroetingsformule uit de eucharistieviering)*

**Openingswoord**

Op bepaalde momenten in ons leven hebben we nood aan vergeving en verzoening. Voor het vallen en opstaan in het kleine van elke dag, maar evengoed voor de grote, verscheurende conflicten in onze wereld. Het sacrament van de verzoening is een geschenk waarin de vriendschap tussen God en de mens kan worden hersteld en gesterkt. Tijdens de Advent bereiden we ons voor op de viering van de menswording van onze Heer. God kwam naar ons toe en deelde ons leven in de mens Jezus, opdat ook wij in zijn goddelijk leven zouden mogen delen, opdat we ten volle zouden mogen mens worden en leven. We nodigen je in deze viering uit om het sacrament van de verzoening te ontvangen. We hopen dat het ontvangen van dit sacrament een positieve, bevrijdende ‘viering’ mag zijn, een moment van ontmoeting met de Heer Jezus, een moment waarop je zijn barmhartige liefde diep mag ervaren als een nieuw begin. Hij is zo blij wanneer we ons opnieuw toekeren naar Hem.

*(naar het Pelgrimsboekje van het Jubeljaar van de Barmhartigheid)*

**Openingsgebed**

VG: Laat ons bidden

broeders en zusters

dat de Heer ons waakzaam en bereid mag vinden

bij zijn komst

waarvan wij het mysterie in deze dagen feestelijk gaan vieren.

*(moment van gebedsstilte)*

Goede God,

rijk aan barmhartigheid,

wij vragen ootmoedig:

open onze ogen

voor het kwaad dat wij hebben gedaan.

Raak ons hart

opdat wij ons oprecht tot u bekeren.

Zie naar ons uit

nu wij het sacrament van uw barmhartigheid vieren.

Maak van ons nieuwe mensen.

Wij het vragen het u door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer,

Amen.

**Schriftlezing**

Hos. 2, 16-25 ‘*Op die dag zal ik een verbond sluiten’*

**Antwoordpsalm**

ZJ 566: Hoe is uw naam – naar Ps 103

ZJ 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht – naar Ps 27

ZJ 320: Erbarm U, God, en delg genadig – naar Ps 51

ZJ 113 of ZJ 114: Naar U gaat mijn verlangen, Heer – naar Ps 25

**Evangelie**

Lc 19, 1-10’ *‘De Mensenzoon is gekomen om te zoeken, en om te redden wat verloren was*

(Lec. II of III, 388)

**Homilie**

Enkele fragmenten (uit nr. 23) uit de Bul van de afkondiging van het Gewone Jubeljaar van het jaar 2025 ‘*Spes non confundit’,* van paus Franciscus kunnen mogelijks verwerkt worden in de homilie:

Het *sacrament van boete en verzoening* verzekert ons ervan dat God onze zonden uitwist. Hier keren de woorden van de psalm met hun kracht aan troost terug: “Hij is het die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen. Hij is het die u van de ondergang redt, die u omringt met Zijn gunst en erbarmen. (…) De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en goedertieren. (…) Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen, vergeldt ons niet onze schuld. Zo wijd als de hemel de aarde omspant, zo alomvattend is Zijn erbarmen. Zo ver als de afstand van oost tot west, zo ver verdrijft Hij van ons de zonde” (Ps. 103, 3-4.8.10-12). De sacramentele verzoening is niet alleen een goede geestelijke gelegenheid, maar is een definitieve, wezenlijke en onontbeerlijke stap voor de weg van het geloof van ieder. Daar laten wij de Heer onze zonden tenietdoen, ons hart genezen, ons weer oprichten en ons omarmen, ons Zijn teder en medelijdend gelaat doen aanschouwen. Er is immers geen betere manier om God te leren kennen dan ons met Hem laten verzoenen (vgl. 2 Kor. 5, 20) en Zijn vergeving te smaken. Laten wij dus niet afzien van de biecht, maar laten wij opnieuw de schoonheid van het sacrament van de genezing en de vreugde, de schoonheid van de vergeving van de zonden ontdekken!

(…)

Die ervaring, vol van vergeving, kan alleen maar het hart en de geest openen voor *vergeven*. Vergeven verandert het verleden niet, kan hetgeen gebeurd is, niet veranderen; vergeving kan het echter wel mogelijk maken de toekomst te veranderen en op een andere manier te leven, zonder rancune, wrok en wraak. Een toekomst die verlicht is door vergeving, maakt het mogelijk het verleden te lezen met andere, rustigere, hoewel nog met tranen doorlopen ogen.

Ook een fragment uit de geschriften van Bernardus (*Sermon 1 voor de Advent*, 7-8) kan inspiratie bieden voor de homilie tijdens een verzoeningsviering in de Advent:

“De wil van uw Vader, die in de hemel is, dat géén van deze kleinen verloren gaat”

“Zie de naam van de Heer komt van verre”, zegt de profeet (Jes 30, 27)

Wie zou daar aan twijfelen?

Er was in het begin iets groots nodig, opdat de majesteit van God van zover neer zou dalen in een bestaan dat haar zo onwaardig is. Ja, er was daar inderdaad iets groots voor nodig: zijn grote barmhartigheid, zijn immense compassie en zijn overvloedige liefde.

Met welk doel geloven we immers dat Christus is gekomen?

Wij zullen het moeiteloos vinden, want zijn eigen woorden en zijn eigen werken ontsluieren ons duidelijk de reden van zijn komst.

Hij is haastig de bergen afgedaald om het honderdste verloren schaap te zoeken.

Hij kwam omwille van ons, opdat de barmhartigheden van de Heer nog duidelijker zou verschijnen, evenals zijn wonderen ten aanzien van de mensenkinderen (Ps 107, 8).

Wat een wonderbaarlijke afdaling van God die ons zoekt, en wat een grote waardigheid van de mens die zo gezocht wordt! Als deze zich erom wil verheerlijken, dan kan hij dat zonder dwaasheid doen, niet dat hijzelf iets kan zijn, maar omdat Degene die hem geschapen heeft, hem zo groot heeft gemaakt. Men kan immers alle rijkdommen, alle heerlijkheid van deze wereld en alles wat men er kan wensen hebben, dat alles is slechts weinig en zelfs niets in vergelijking met die andere heerlijkheid. “Waarom acht u de mens zo hoog? Waarom krijgt hij al die aandacht van u?” (Job 7, 17)

**Litanie**

*Allen staan recht. De aanroepingen worden voorgelezen door een lector.*

*De geloofsgemeenschap beantwoordt elke bede met een gezongen refrein.*

*ZJ 27f kan hier passen.*

*Allen: Geef mij een ander hart, mijn God,*

*maak mij nieuw, maak mij standvastig.*

VG: God is genadig.

In zijn oneindige barmhartigheid ziet Hij naar ons om:

als wij ons tot Hem keren

vergeeft Hij onze zonden.

Bidden wij vol vertrouwen

dat Hij naar ons luistert

en ons nabij wil zijn.

Lector: Omwille van mijn hoogmoed:

*Allen: Geef mij een ander hart, mijn God,*

*maak mij nieuw, maak mij standvastig.*

Lector:Omwille van mijn onachtzaamheid en mijn harde woorden:

*Allen: Geef mij een ander hart, mijn God,*

*maak mij nieuw, maak mij standvastig.*

Lector: Omwille van de afstand en de kilte tussen mijzelf en de ander:

*Allen: Geef mij een ander hart, mijn God,*

*maak mij nieuw, maak mij standvastig.*

Lector: Omdat Gij de broosheid van een mensenhart kent:

*Allen: Geef mij een ander hart, mijn God,*

*maak mij nieuw, maak mij standvastig.*

Lector: Omdat Gij rechtvaardig zijt in uw oordeel:

*Allen: Geef mij een ander hart, mijn God,*

*maak mij nieuw, maak mij standvastig.*

Lector: Omdat Gij een vermorzeld en vernederd hart niet afwijst:

*Allen: Geef mij een ander hart, mijn God,*

*maak mij nieuw, maak mij standvastig.*

Lector: Omdat Gij ons, zondaars, genadig zijt:

*Allen: Geef mij een ander hart, mijn God,*

*maak mij nieuw, maak mij standvastig.*

Lector: Opdat ik mijn sterkte en zwakte leer inzien:

*Allen: Geef mij een ander hart, mijn God,*

*maak mij nieuw, maak mij standvastig.*

Lector: Opdat ik erken dat ik U nodig heb:

*Allen: Geef mij een ander hart, mijn God,*

*maak mij nieuw, maak mij standvastig.*

Lector: Opdat ik herstel wat ik anderen tekort doe:

*Allen: Geef mij een ander hart, mijn God,*

*maak mij nieuw, maak mij standvastig.*

*(Naar de verzoeningsviering in de veertigdagentijd 2019, redactie Zacheüs)*

**Onze Vader**

VG: Onze Heer Jezus heeft ons geleerd om te bidden om Gods vergeving.

 Laten wij dan, met zijn woorden, samen tot de Vader bidden

dat Hij onze zonden vergeeft.

*Allen: Onze Vader*

VG: Heer, Gij komt onze zwakheid tegemoet.

Wij bidden U: wek in ons de vreugde van een nieuw begin

en laat ons leven volgens uw geboden.

Door Christus onze Heer.

*Allen: Amen.*

**Kans tot persoonlijke belijdenis en verzoening**

Gedurende deze tijd kunnen de aanwezigen zich voorbereiden op de persoonlijke belijdenis en het ontvangen van de absolutie. Enkele citaten en gedachten (zie hieronder) op een volgblaadje kunnen hen daarbij op weg zetten. Tijdens dit moment kan instrumentale muziek klinken, of kan je enkele Taizé-refreinen of andere liederen zingen. Belangrijk is dat noch muziek, noch liederen op de voorgrond treden.

Enkele suggesties voor liederen: Beati voi Poveri (Taizé), Il Signore ti ristora (Taizé), Ostende nobis (Taizé), Bonum est confidere (Taizé), Misericordias Domini (Taizé), Behüte mich Gott (Taizé), Heureux qui s’abandonne à toi (Taizé), Er komt gehoor voor onze nood (ZJ 109), De nacht loopt ten einde (ZJ 115), Houd mij in leven (ZJ 118), Verblijdt u in de Heer (ZJ 119), Geef vrede Heer, geef vrede (ZJ 516), Bekleedt u met de nieuwe mens (ZJ 527).

De Taizérefreinen zijn terug te vinden op de website: http://www.taize.fr/nl\_article10326.html

Een paar voorbeelden van teksten (die naar eigen smaak en vermogen aangevuld kunnen worden met bijvoorbeeld citaten van de patroonheilige van de pastorale eenheid, een hedendaags getuigenis, een eenvoudig gebed,…):

Ik heb U nodig, Heer,

als mijn leraar,

dagelijks heb ik U nodig.

Geef me de zuiverheid van het geweten,

die alleen uw geest kan voelen en begrijpen.

Mijn oren zijn doof, ik kan uw stem niet horen.

Mijn blik is bedroefd, ik kan uw tekens niet zien.

U alleen kan mijn oor scherpen,

mijn blik zuiveren en mijn hart reinigen.

Leer mij aan uw voeten te zitten

en naar uw woord te luisteren.

Amen.

*(John Henry Newman)*

De wereld van vandaag met zijn overdadige consumptieaanbod draagt het grote risico in zich van een individualistische droefheid, die voortkomt uit een hart dat eigenlijk alles heeft, maar toch hebzuchtig blijft, oppervlakkig genot nastreeft en zijn geweten laat afstompen. Als het innerlijke leven alleen met zichzelf bezig is, is er geen openheid op anderen, is er geen plaats voor arme medemensen, wordt Gods stem niet meer gehoord, de stille vreugde van zijn liefde niet meer gesmaakt en het verlangen om goed te zijn niet aangewakkerd. Ok gelovigen lopen dit risico dat reëel en constant aanwezig is. Velen worden er slachtoffer van en veranderen in wrokkige, ontevreden en lusteloze mensen. Dat is geen keuze voor een waardige manier van leven die vervulling geeft; het is ook niet Gods verlangen voor ons en het is niet het leven in de Geest dat ontspringt in het hart van de verrezen Christus. Ik nodig elke christen uit, waar en in welke situatie hij zich ook bevindt, om vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of tenminste de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten, Hem elke dag zonder ophouden te zoeken. Niemand moet denken dat deze uitnodiging niet voor hem is, want “niemand is uitgesloten van de vreugde die de Heer breng”. En de Heer stelt degenen die dit risico nemen, niet teleur; wanneer iemand een kleine stap in de richting van Jezus zet, ontdekt hij dat Jezus al op hem wachtte, met open armen. Nu is het tijd om Jezus te zeggen: “Heer, ik heb me iets wijs laten maken; op duizenden manieren heb ik uw liefde afgewezen, maar hier ben ik om mijn verbond met U te hernieuwen. Ik heb U nodig. Verlos mij, Heer, en neem me in uw armen”. Hoe goed voelt het om telkens als we afdwalen, naar Hem terug te keren! Ik zeg het nog eens: God wordt het nooit moe ons te vergeven; wij zijn degenen die het moe worden zijn barmhartigheid te vragen. Christus, die ons uitnodigde om elkaar “zeventig maal zeven keer” te vergeven (Mat 18, 22), geeft het voorbeeld: Hij vergeeft ons zeventig maal zeven keer. Steeds opnieuw neemt Hij ons op zijn schouders. Niemand kan ons de waardigheid afnemen die deze grenzeloze en onwankelbare liefde ons geeft. Hij doet ons opnieuw het hoofd oprichten en herbeginnen, met een tederheid die ons nooit teleurstelt en ons altijd de vreugde kan terugschenken. Laten wij niet vluchten voor de verrijzenis van Jezus, laten we nimmer opgeven, wat er ook gebeurt. Niets vermag meer dan zijn leven dat ons voortstuwt.

*(Paus Franciscus, Evangelii gaudium, 2-3)*

Ik prijs U, mijn Vader,

voor het verlangen naar waarheid,

dat U diep in mij heeft geplant.

Het laat zich niet paaien

door nietszeggende beloftes,

eenvoudige oplossingen en lege frasen.

Ik vraag U, mijn Vader,

dat U met mij

naar de waarheid van mijn leven kijkt,

naar al het echte en al het foute,

naar al het ware en al het leugenachtige,

naar alle volheid en alle leegte.

Ik vertrouw U, mijn Vader,

dat u in mijn leven binnentreedt,

met uw licht mijn duisternis verlicht

en voor mij de waarheid bent,

die al mijn verlangens zal vervullen.

Amen.

*(Dörte Schrömges)*

Niets van wat een berouwvolle zondaar aan Gods barmhartigheid voorlegt, kan uitgesloten worden van zijn vergeving. Vergeving is het meest zichtbare teken van de liefde van de Vader. Er is geen bladzijde van het Evangelie waar dit gebod om lief te hebben, tot en met vergeven toe, niet aanwezig is. Bekleed met barmhartigheid, zelfs al blijft de broosheid van de zonde, zullen we bedekt worden met liefde die ons toelaat om verder te kijken en anders te leven.

*(Paus Franciscus, Misericordia et misera).*

Christus,

U aanvaardt ons met ons hart,

zoals het vandaag is,

waarom zouden we

voor we naar U komen,

eerst moeten wachten

tot ons hart verandert?

U verandert het

elke dag opnieuw,

zonder dat we weten hoe.

U doet alles

om de gapende scheuren te dichten,

U, onze vriend en broer Jezus Christus.

Amen. *(Br. Roger Schütz, Taizé)*

**Danklied**

Enkele suggesties:

ZJ 103 Ik heb mijn hart tot U geheven

ZJ 123 Nu daagt het in het oosten

ZJ 559 De Heer heeft mij gezien

**Slotgebed**

VG: Almachtige, eeuwige God,

 Door de menswording van uw eengeboren Zoon

 Hebt Gij de wereld met U verzoend.

Wij bidden U

dat wij die uw barmhartigheid hebben ontvangen,

een teken worden van uw liefde in de wereld

en dat wij het mysterie van de geboorte van de Heer,

dat steeds klaarder voor onze ogen straalt,

met waarachtige vreugde mogen vieren.

Door Christus onze Heer.

*Allen: Amen.*

**Zending/zegen**

VG (indien een priester voorgaat):

Moge de Heer uw hart blijvend vervullen

met de liefde van God,

met de standvastigheid van Christus

en met de vreugde van de Heilige Geest.

En zegene u de almachtige God, +Vader, Zoon en Heilige Geest.

*Allen: Amen.*

VG (indien een gebedsleider voorgaat):

Moge de Heer uw hart blijvend vervullen

met de liefde van God,

met de standvastigheid van Christus

en met de vreugde van de Heilige Geest.

Moge de almachtige God ons zegenen, +Vader, Zoon en Heilige Geest.